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3.  If  a  theology  of  the world  is  ever  to  be  developed,  therefore,  this  disjunction,  indeed,  this  virtual  contradiction  between  "God  and world"  and  between  "creation  and






















7. To properly understand the problematic of nature and grace  in Augustine,  it  is necessary  to see  it within  the context of  the overarching structure of his  theology. By no










9. Only  shortly  thereafter,  the  second  concern,  grace, makes  its  appearance  in  the  form of  the Manichaeism  that Augustine  embraced  as  a  "hearer"  for  nine years.(16)  If
philosophy offered him a program for a life in which he could "make progress",(17) Manichaeism addressed the existential question that seized his attention once philosophia
had led him to undertake the practice of disciplined life and thought: unde hoc malum?, "Where does this evil come from?"(18) Augustine�s experience was that his ascent to




turned around  the  struggle  to  reconcile what one Catholic  scholar has  termed  the  resultant  "profound dichotomy"  in his  life  and  thought between  these  two  realms of  the
intellectual and the moral.(20)
10. Perhaps  the most helpful way  to get  at  and  analyze  these  two  issues  is  to  approach  them  in  a broadly  chronological manner,  acknowledging  from  the outset  that  this
approach does not do the issue complete justice. That disclaimer made, it can be said that, while the issues of knowledge and grace are present and interpenetrate one another
















and distinct  for Ambrose,  for Augustine  they were from the very beginning virtually fused into one.(29) Thus,  from  its  inception, Augustine�s  renewed allegiance  to  the
Catholic faith was understood in light of the philosophy of Plotinus.(30)


















on  an  itinerarium mentis  ad Deum,  nothing  less  than  "a  journey  of  the mind  to  God."(41) Thereby  one  ascended  from  temporal  faith  through  knowledge  and  so  on  to
understanding of eternal truth and thus to beatitudo, or as Augustine expressed it in 386: animo deum habere, id est deo frui, "to have God in the soul, that is, to enjoy God".
(42)
14.  It  is here  in  this movement of  the  soul  from  faith  to knowledge,  "the central  theme of Augustine's  theology,"(43) as Alfred Schindler points out,  that  the  issue of  the
relationship between nature and grace emerges most clearly in this phase of his thought. For this side of the two­sidedness of Augustine�s theology is defined by the fact that
both nature and grace are encompassed and defined by a larger ontology; indeed, they are nothing other than two aspects of the one creative act of God(44). As such, both
















and  years  spent  in  a  kind  of  spiritual  retirement,  the Christianae  vitae otium,(56)  following  his  return  to  the  Catholic  Church  during  which  his  initial  understanding  of
Christianity found expression, he confessed to God and to all  that cared to  listen in: "The books that I wrote  there were indeed now written in your service...But  they still
breathe the spirit of the school of pride, as if they were at the last gasp."(57)
17. If Augustine's "early" thought was primarily concerned with the question of knowledge and the vita beata, then in his "later" writings, as Rudolf Lorenz points out, "the














































bred  in a missionary environment which, combined with  the  influence of Stoic philosophy,  left him  impatient with  the widespread confusion about human nature and  the
powers with which the Creator had endowed the creature. Instead, as an optimistic theologian interested above all in concrete Christian praxis,(82) he wanted to change things
for the better in both Church and empire.(83) Faced with a Church reeling under the impact of the sudden influx of the masses as the Catholic Church became first favored and






human  beings  to  freely  choose  good  or  evil  and  to  be  responsible  for  those  choices.  If  it  is  possible  for  human  beings  to  choose  the  good,  reasoned  Pelagius,  then  it  is
obligatory for them to do so; and that raised the debated question about the state of human nature.(87) Against those who claimed that sin had ruined human nature and was
now inevitable, he argued that, although all human beings were, as a matter of fact, sinners, their sin is not the inevitable result of a 'fallen nature', but consists rather in the












cross, Christ has  forgiven humanity of  its  sin and,  in baptism,  freed  it  from sin�s power. Now, Pelagius declared, nothing  less  than  the Divine grace of creation,(94)  the
created goodness of human nature, has come once again into its own; and, guided by the daily exhortation and teaching of Jesus, humanity is free once more to exercise its
God­given freedom of will and choose for  the good.  In all  this, Pelagius proclaimed sola fide and sola gratia with a pointedness and power  "as hardly another  theologian













































placing salvation in effect over and against creation. We have already seen  that Augustine portrayed his experience of grace as one  in which God delivered him from  the
powerlessness of  a human nature enslaved by  sin.  In Pelagianism he  faced  the claim  that not only was human nature not  enthralled by  sin, but was  rather  'by nature'  the
possessor of a will  free  to choose  the good. Thus  in Nature and Grace, Augustine asserted  that  in his books Pelagius had not "posited any such  thing as we wish  to have
understood by grace...which is concerned about the cure, not the constitution," of nature.(118) Here we discover how the Bishop of Hippo perceived the difference between
himself and Pelagius, as well as the kind of doctrine he intended to set forth in order to refute his opponent. He saw Pelagianism as asserting a theology of 'graced nature', and
























































































































sin  in  the world,  nor  as  implying  that  creation  is  complete. Rather,  according  to  this model,  despite  the  brokenness  and  incompleteness  in  the world,  it  is  ultimately  the
goodness of God's creating that defines the creation.(173) That goodness expresses itself above all  in an innate human capacity for God (homo capax Dei), an openness or
desire to ascend to the fulfillment of our nature in union with our creator.(174) Catholic theology of this sort is, therefore, cast as an appeal to the created nature of human
beings  to  find  the  fulfillment  of  their  being  by  ascending  to  God  through  a  receiving  of  the  grace  Jesus  Christ  has  provided  in  and  through  the  Church.(175)  For  the
�natural� virtues, both moral and intellectual, it is claimed, lead to even as they are transcended and guided to fulfillment by the �theological� virtues of faith, hope and
love.  Hence,  while  Catholic  Scholasticism  explicitly  differentiates  between  nature  and  grace,  it  does  not  contrast  but  rather  orders  them  in  an  unbroken  hierarchical
relationship.(176)  Its  clear  tendency,  then,  is  to  posit  a  fundamental  continuum between nature  and grace,  the human  and  the Divine,  creation  and  redemption;  for  it  is  a
theology of nature fulfilled by grace. Thus the representative affirmation of medieval Scholasticism was: Gratia non destruit, sed supponit et perficit naturam.(177)
























anthropocentric �dis­grace�  of  nature  and  the �de­naturing�  of  grace  find  themselves  lacking  the most  elementary  conceptual  tools with which  to  proceed.  For  the
Western  tradition  has  developed  few  resources  for  the  articulation  of  any  theology  other  than  one  that  champions �nature  over  grace�  or �grace  over  nature�.(184)
Therefore, despite the fact that each theological tradition has sought to alleviate the problems inherent in their respective positions with regard to this issue, no alternative to
the �dis­gracing� of nature and the �de­naturing� of grace has been found other than a theology of creation which plays down or redefines sin and grace. In other words,
















49.  For  its  part,  by  the  17th  century, Reformation  theology  had  itself  largely  reverted  to  a  form  of  Scholasticism which made �natural  reason,�  as much  a  part  of  its
foundation as Thomism ever had.(190) This �catholicizing�  tendency within the Protestant tradition has continued to flourish  into  the modern era.  Indeed,  the history of





















survive. Are these apprehensions exaggerated? They are not  invented by me; you will  find  them everywhere  in  the general consciousness of our  times, on  the
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taking up one of  the two mutually contradictory lines of  the theological  tradition. We must rather,  in full consciousness of  that  tradition, both  its riches and its poverty, go











The  Spirit  of  Life,  is  precisely  that  of  "overcoming  the  false  alternative"  between  theologies  that  stress Divine  revelation  and  those  that  emphasize  an  innate  connection
between the human and the Divine given in creation.(206)
55. This emerging theology of the third article could, perhaps, be greatly enriched and deepened through conversation with a parallel development in the realm of philosophy.
Steven G. Smith,  in  his  book The Concept  of  the  Spiritual.  An Essay  in First  Philosophy,  takes  up  the  question  as  to what  is  the most  fundamental  of  all  philosophical
questions. He notes that the Western philosophical tradition has put forward three ways to approach the issue of a philosophia prima.(207) The first is that of ontology, which








56. And  therein  it  becomes  apparent  that  hidden  in  the  approach of  language  to  the problem of  a  first  philosophy  is  a  question yet more basic;  indeed,  prior  to  all  other
questions: the question of relationship. The language of relationship is, Smith suggests, the language of �spirit�; and he sets himself the task in the book of demonstrating
that "the term �spiritual�  remains uniquely suited to bear an adequate conception of  the original situation where  the order of priority  in questions begins."(209) In  other
words, he sets out to show that the question of the �spirit� or the �spiritual� is, in point of fact, the proper theme of first philosophy and in just what such a philosophia
prima would consist.
57. By  taking  those who champion  this kind of philosophical  agenda as partners  in dialogue,  those  engaged  in developing  a  theology of  the  third  article  could very well
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